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Paxta sanoati texnologiyasi
УДК 687.157.004.64:664.3
АНТРОПОМЕТРИК ХУСУСИЯТЛАР АСОСИДА МАХСУС
КИЙИМНИ ЛОЙИҲАЛАШ
С.Ш.Ташпулатов, М.К.Расулова, И.В.Черунова
Annotatsiya. Ushbu maqolaturli sohadagi ishchilarning maxsus kiyimini loyihalash
yеchimiga bag’ishlangan bo’lib,inson qomatining antropometrik xususiyatlari asosida 30
yoshdan 40 yoshgacha bo’lgan Toshkеnt shahri va Toshkеnt viloyatidagi 400 nafar
rеspondеntdan olingan asosiy 30 ta o’lcham bеlgilari tahlili bo’yicha maxsus kiyimni loyihalash
uchun tadqiqot natijalari tahlil qilindi va o’lcham qiymatlari taqsimoti jadvali tuzildi.Turli
sohadagi ishchilar uchun maxsus kiyimni loyihalashda insonning funksional-ergonomik
talablarini xisobga olib konstruksiyalashning ratsional variantini tavsiya etish uchun
mеtodikalar tahlilini amalga oshirish vazifasi bеlgilandi.
Аннотация. Данная статья посвящена решению вопроса проектирования
спецодежды для рабочих различной специальности ипроанализированы результаты
исследованийантропометрических
особенностей
телосложения
человека
400
респондентов города Ташкента и Ташкентской области по 30 размерным признакам и
составлена таблица распределения размерных показателей. С целью выбора и
рекомендации рационального варианта конструкции, учитывая функциональноэргономические требованияпри проектировании спецодежды для различной
специальности, определена задача анализа методик.
Abstract.The article is dedicated to determination of the problem of designing working
clothes for the workers of different specialties and there are analyzed the results of
anthropomorphic research of the peculiarities of 400 respondents from Tashkent city and
Tashkent region by 30 features and had been formed the table about distribution of the size
rates. Depending on aim of choosing and recommendation of the rational version of the
construction in consideration of functional-ergonomicallydemands in designing working clothes
for the workers of several specialties was determined object for analyzing methods.
Калит сўзлар: лойиҳалаш, қомат, ўлчам бўй, конструкциялаш, махсус кийим,
респондент, антропометрик тадқиқотлар.
Кириш. Махсус кийим ишчиларнинг шахсий ҳимоя воситаларидан бири бўлиб,
ишлаб чиқаришда уни турли хил зарарли ишлаб чиқариш омиллари таъсиридан
ҳимоялашга мўлжалланган бўлиб, махсус кийимга алоҳида комплекс талабларни
шакллантиради. Шунга кўра умеҳнат хавфсизлигини таъминлаши; зарарли ишлаб
чиқариш омиллари таъсиридан сақлаши; иш вақти мобайнида ишчининг меъёрий
функционал ҳолатини ва иш қобилиятини сақлаб қолиши; эксплуатация жараёнида инсон
организимига қўзғатувчи таъсирларни кўрсатмаслиги керак.
Махсус кийим аниқ бир ишчининг бўйи ва ўлчамларини инобатга олган ҳолда
танланиши ва худди шундай, бажариладиган ишнинг ўзига хос хусусиятлари ва шартшароитларига жавоб бера олиши ҳамда иш ўрнида меҳнат хавфсизлигини таъминлаши
керак.
Махсус кийимларни лойиҳалашнинг долзарблиги корхонадаишлаб чиқариладиган
маҳсулотнинг “манзили”ни аниқлаш ва ишчиларнинг махсус кийимга бўлган талабини
қондиришдан иборат. Бунинг учун аҳолининг аниқ типологик гуруҳи талабларидан келиб
чиққан ҳолда махсус кийимларни лойиҳалаш ва оммавий ишлаб чиқариш шароитида
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амалга ошириш, жумладан алоҳида истеъмолчиларнинг қадди-қомати хусусиятларини
максимал равишда ҳисобга олган ҳолда жараёнларни индивидуаллаштириш кўзда
тутилади.
Оммавийишлабчиқаришда махсус кийимни қоматга мос ҳолда яратиш
ишчиларнингиш шароитида хавфсизлигини, иш вақтидан унумли фойдаланишларини ва
харакатланишнинг қулайлигини таъминлайди. Махсус кийим конструкциялашда ундан
фойдаланувчи томонидан амалга оширилувчи тана позалари ва ҳаракатларини инобатга
олган ҳолда уни қўллашнинг қулайлигини таъминлаши лозим ва кийим
конструкциялашда одам танасининг ўлчам характеристикаларини билиш лозим. Ўлчам
белгилари одам қоматининг қатор ўлчамлари орқали аниқланади.Одам танасининг
шаклларига хос ўлчамларга ва аҳолининг ҳар хил гуруҳлари орасидаги ўлчамлар
тўғрисидаги маълумотларга эга бўлгандагина одам танасининг шаклига ва ўлчамларига
мос кийим ишлаб чиқариш мумкин бўлади [1].
Тажрибавий изланмалар. Махсус кийим ҳимоя, гигиеник, эксплуатацион ва
эстетик характердаги мураккаб комплекс талабларга жавоб бериши лозим. Шу билан
бирга иш вақтидавомида инсоннинг меъёрий функционал ҳолатини ва иш қобилиятини
сақлаб туриши зарур. Шунинг учун инсон қоматини эътиборга олган ҳолда унинг
антропометрик ўлчамлари асосида махсус кийимни лойиҳалаш долзарб масала
ҳисобланади.
Кийим ишлаб чиқаришда ўлчам типологиясини яратиш бўйича иш олиб бориш
кийимни лойиҳалаш учун керак бўладиган ўлчам кўрсаткичларини танлашдан бошланади.
Бунда шахснинг ёши, миллати, касби ва ўлчов олиш жойини аниқлаш муҳим масала
ҳисобланади.
Илмий тадқиқот ишини бажаришда объектни тўлалигича ўрганиш мумкин эмас;
агар аниқ типдаги одамлар барча аҳолининг ичида бир хил частотада учраса, объектдан
намуна танлаб олиш мақсадга мувофиқ бўлади. Ўртача хатолиги 5 % дан ошмаган
натижаларни олиш учун танлов ҳажми 400 нафар кишидан кам бўлмаслиги керак [2].
Юқоридагиларни эътиборга олиб, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятидаги
қурилиш, озик-овкат ва автотранспорт саноатлари ходимлари ва ишчилари ўртасида
антропометрик тадқиқот ишлари ўтказилди. Бунда ўрта ёшли гуруҳ, яъни 30 ёшдан 40
ёшгача бўлган 400 нафар респондентлар иштирок этди. Булар орасида 30-33 ёшдагилар 35
% ни, 34-36 ёшдагилар 37 % ни, 37-40 ёшдагилар 28 % ни ташкил этди.
Кийимни конструкциялаш мақсадида ишлатиладиган ўлчамлар дастури ўз ичига 60
тадан 70 тагача ўлчамларни қамраб олади. Тадқиқот учун айнан эркаклар уст кийимини
конструкциясини қуриш учун фойдаланиладиган 30 та ўлчамлари танлаб олинди [3].
Антропометрик тадқиқот айланалар (O), узунликлар (Д), баландликлар (В), кенгликлар
(Ш), чуқурликлар (Г), масофалар (Р) каби ўлчам турлари бўйича ўтказилди [4]. Олинган
натижалар бўйича текширув ўлчамлар дастури асосида амалга оширилди. Дастурга
қўйилган масалани ечишга зарур бўлган белгилар, яъни бўй, кўкрак айлана ва бел айлана
ўлчамлари киритилди ва ушбу ўлчамлар бўйича 400 нафар респондентларнинг
антропометрик ўлчамлари таҳлили амалга оширилди.
Натижалар тахлили.Олинган тадқиқот натижалари жадвал кўринишида берилди
(жадвал). Қомат учун қабул қилинган олтита бўй рақамлари бўйича интервал чегарасига
тўғри келувчи бўй ўлчамлари ажратиб чиқилди.
Жадвалдан кўриниб турибдики, ишчи ва ходимларнинг 36 % -174-179 см бўй
оралиғидаги эркакларни ташкил этди. Энг паст бўйлилар 156-161 см оралиғидаги
эркаклар 2 % ни ташкил этди. Энг баланд бўйлилар эса 186-188 см оралиғидаги эркаклар 3
% ни ташкил этди.
Олиб борилган тадқиқот натижалари бўйича, ишчи ва ходимларнинг 30 % ни 100
см кўкрак айлана ўлчамидаги эркаклар ва 25 % - 96 см кўкрак айлана ўлчамидаги
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эркаклар, 1 % ни энг кичик кўкрак айлана 80 см ўлчами, 3 % ни эса энг катта кўкрак
айлана 108 см ўлчами ташкил этди.
Эркаклар қоматида бел айланаси кийимнинг яхши ўрнашувини таъминлайди.
Кўплаб ўтказилган ўлчаш натижалари шуни кўрсатадики, кўкрак айланаси ўзгармаган
пайтда қорин чиқишини хисобга олган ҳолда бел айланасининг қиймати сезиларли
даражада ўзгариб туради. Қорин чиқишини хисобга олган бел айланаси аҳоли қоматида
ёши қайтган сари кузатиладиган ўзгарувчанликларни акс этгани сабабли бу ўлчамлар
кийим лойиҳалашда катта аҳамиятга эга.
Респондентларнинг бел айлана ўлчами таҳлили шуни кўрсатадики, 24 %
эркакларда 82 см, 18,75 % - 78 ва 86 см, 11,25 % - 90 см, 10,75 % - 94 см, 5,25 % - 74 см, 4
% - 98 см, 3,25 % - 102 см, 1,5 % - 72 ва 106 см, 0,75 % - 110 см, 0,25 % - 66 см ли ўлчам
кўрсаткичлари аниқланди.
жадвал
Эркакларнинг бўй, кўкрак айланаси ва бел айланаси ўлчами таҳлили
Ўлчам
номлари
, см
Бўй
Кўкрак
Бел

Ўлчамлар кўрсаткичи, %
156-161
162-167
2
12
79-82
83-86
87-90
1
8
9
66
70
74
78
0,25
1,5
5,25
18,75

168-173
174-179
33
36
91-94
95-98
99-102
18
25
30
82
86
90
24
18,75
11,25

180-185
14
103-106
6
94
10,75

186-188
3
107-110
3
98
102
4
3,25

Маълумки, эркаклар типавий қоматининг муайян тўлалик гуруҳига мансублигини
бел айланасининг қиймати аниқлайди. Шуни эътиборга олиб респондентларнинг
қоматлари қайси тўлалик гуруҳига мансублиги таҳлил қилинди. Таҳлил натижалари 1расмда келтирилди.

1-расм. Эркаклар қоматининг тўлалик гуруҳи бўйича тақсимланиши
Олинган натижалардан шундай хулоса қилиш мумкинки, 400 нафар респондентлар
ичида 7,5 % I тўлалик гуруҳига, 27 % II тўлалик гуруҳига, 32,5 % III тўлалик гуруҳига,
26,75 % IV тўлалик гуруҳига ва 6,25 % V тўлалик гуруҳига мансублиги аниқланди. Ўлчам
белгиларининг тўлалик миқдорлари орасидаги фарқларни солиштириш натижаси 100-108
ўлчам гуруҳлари орасида бу фарқлар миқдори 80-96 ўлчам гуруҳлариникидан кам
эканлиги аниқланди. Шундай қилиб, гавда ўлчамлари ортиб бориши билан тўлалик
даражаси ўлчов белгиларининг ортишига кам таъсир қилишини эътиборга олиш мумкин.
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Эркаклар қоматининг ўлчам қийматларига кўра ўлчам ва бўй қийматларининг
тақсимоти тузилди (2-расм), диаграммада ўлчам ва бўйларнинг бир бирига мос келиш
фоизи кўрсатилган бўлиб, бундан мақсад 30 ёшдан 40 ёшгача бўлган эркакларнинг
нечанчи ўлчам ва бўйи энг кўп учрашини аниқлашдир.

2-расм. Антропометрик тадқиқот натижалари бўйича ўлчам қийматларининг
тақсимоти
Респондентлар ўртасида олиб борилган тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатадики,
30 ёшдан 40 ёшгача бўлган эркакларда энг кўп учрайдиган III ва IV бўй кўрсаткичларига
эга бўлган 92-96-100–ўлчам ташкил этди. Ўлчам ва бўй қийматларининг тақсимоти
натижаларига кўра энг кўп учрайдиган 100-ўлчам III бўй 10,25 % ни, 96-ўлчам III бўй
8,25%ва IV бўй 8,75 % ни ҳамда 92- ўлчам III бўй 8,0 % ниташкил этди.
Юқоридаги натижаларни ҳисобга олиб, қурилиш, озик-овкат ва автотранспорт
саноатиишчи ва ходимлари учун махсус кийим лойиҳасини III ва IV бўй 92-96-100ўлчамларга ишлаб чиқиш тавсия этилади. Эркаклар махсус кийимини лойиҳалашда шуни
инобатга олиш керакки, III ва IV бўй 92-96-100-ўлчамлар оммавий ишлаб чиқариш учун
фақат типавий қоматларга мослаб тайёрлаш кўзда тутилади.
Антропометрик ўлчамларни эътиборга олган ҳолда қурилиш, озиқ-овқат ва
автотранспорт саноатиишчи ва ходимлари учун махсус кийимни лойиҳалашда қуйидаги
асосий масалаларни ўрганиш лозим бўлади:
1) хавфли ва зарарли ишлаб чиқариш омилларитаъсирининг давомийлиги,
интенсивлиги ва такрорийлиги;
2) технологик жараён операцияларини бажаришда ишчининг асосий тана
ҳолатлари ва ҳаракатлари. Ишчининг характерли тана ҳолатларини ўрганиш кийимдаги
конструктив қўшимчаларни ва шунга кўра, махсус кийим шаклини танлашга таъсир
кўрсатади[5].
Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, махсус кийимни
лойиҳалашда қуйидаги асосий талаблар эътиборга олиниши лозим:
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- иқлим шароитлари ва махсус кийимни эксплуатация қилиш мавсумига (ёзги,
қишки ва мавсумлараро) мос бўлиши;
- махсус кийим тайёрланадиган газламанинг мустаҳкамлиги ва узоқ муддатга
яроқлилиги: махсус кийим бир неча йил эскирмасдан хизмат қилиши керак;
- кийимдаги чок ва бахяқаторларнинг мустаҳкамлиги ва ташқи таъсирга
чидамлилиги;
кундалик кийишда қулайлик ва эргономик мослиги, касбий ўзига хосликка мослиги
(бунда кийим бичиғи, чўнтакларнинг ўлчами, сони ва жойлашуви, тақилма конструкцияси
инобатга олинади);
- махсус кийим конструкцияси иш жараёнида ишчи томонидан амалга оширилувчи
тана позалари ва ҳаракатларини инобатга олган ҳолда уни қўллашни қулайлигини
таъминлаши;
кийим мустаҳкамлиги, яъни шаклни сақлаб қолиши, ювилиш ва киришишга
нисбатан турғунлиги;
- гигиенага мослиги: махсус кийим совуқдан ҳимоялаши, шу билан бирга намни ва
ҳавони ўтказиши.
Юқоридагиларни эътиборга олган ҳолда саноат ишчи ва ходимлари учун махсус
кийимни лойиҳалашда инсоннинг функционал-эргономик талабларини ҳисобга олиб
конструкциялашнинг рационал вариантини тавсия этиш учун методикалар таҳлилини
амалга ошириш вазифаси белгиланди.
Шуни
таъкидлаш
лозимки,
эксплуатация
шартига
асосан
кийим
конструкциясининг параметрик ва динамик мослигини таъминлаш барча сохадаги
ишчилар учун махсус кийимни лойиҳалашнинг асосий омилларидан биридир.
Хулоса. Эркаклар типавий қоматининг тана тузилишини ва ўлчам
кўрсаткичларини ўрганган ҳолда, 30 ёшдан 40 ёшгача бўлган Тошкент шаҳри ва Тошкент
вилоятидаги 400 нафар респондентдан олинган асосий 30 та ўлчамлар натижаси таҳлили
асосида махсус кийимни лойиҳалаш учун бўй, кўкрак айлана ва бел айланаси ўлчам
қийматларининг тадқиқот натижалари таҳлил қилинди ҳамда эркаклар типавий
қоматининг муайян тўлалик гуруҳига мансублиги тадқиқ қилинди.
Ўтказилган антропометрик тадқиқот натижалари бўйича ўлчам қийматлари
тақсимоти бажарилди ва III ва IV бўй 92-96-100-ўлчамлар учун эркаклар махсус кийимини
лойиҳасини ишлаб чиқиш тавсия этилди.Қурилиш, озиқ-овқат ва автотранспорт саноати
ишчи ва ходимлари учун махсус кийимни лойиҳалашда инсоннинг функционалэргономик талабларини ҳисобга олиб конструкциялашнинг рационал вариантини тавсия
этиш учун методикалар таҳлилини амалга ошириш вазифаси белгиланди.
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